













































traditional  diplomatic  and  political  functions,  and  given  that  development  policy  is 
considered  a key objective,  the Egyptian Foreign Ministry participates  in  the  country’s 
development  effort  by  trying  to  attract  foreign  investment,  obtain  economic  assistance 









Together  with  its  traditional  diplomatic  and  political  functions,  and  given  that 
development  policy  is  considered  a  key  objective,  the  Egyptian  Foreign  Ministry 
participates  in  the country’s development effort by  trying  to attract  foreign  investment, 
obtain economic assistance and facilitate technology transfers. 
 
To  accomplish  this,  specialised  departments  for  international  cooperation  have  been 
established within  the  Foreign Ministry, which  coordinates  and  cooperates with  other 




which  is  another  essential  goal  of  Egypt’s  general  policy.  Strengthening  traditional 
friendly  relations  as  well  as  building  new  relationships  enables  Egypt  to  exercise 
influence  and  pursue  its  national  interest  all  over  the  globe.  Traditional  relationships, 
such  as  those  with  African  and  Arab  countries,  are  maintained  primarily  through 
interaction within regional organisations, such as the African Union and the Arab League. 
Bilateral relations with Arab and African countries are also promoted through continuous 
consultations,  widening  the  scope  of  cooperation  in  various  fields  and  exchanging 
expertise in the different areas of development. The Foreign Ministry is also committed to 
boosting Egypt’s  strategic  relationships,  such  as  those with  the US  and Europe, which 




















Since  the domestic and  international have become  increasingly  intertwined,  the Foreign 
Ministry has been  cooperating with  the  international  community  through  international 
organisations  such  as  the  UN.  Transnational  threats,  such  as  global  terrorism, 
international organised crime and the proliferation of weapons of mass destruction, have 
emerged and spread widely over the past few years and can only be addressed through 






Ministry  of  Culture,  make  a  significant  contribution  to  enhancing  the  cultural 
relationships between Egypt  and other  countries worldwide. The Al‐Azhar University, 
the  Supreme  Council  for  Islamic  Affairs  and  the  Ministry  of  Education  and  Higher 
Education offer  scholarships and  training  courses  to African, Asian and Arab  students. 





is  to plan and  implement  the country’s  foreign policy and  to coordinate with  the other 
ministries  and  institutions  concerned.  The  Ministry  also  plays  an  essential  role  in 




various  vital  regions,  particularly  the  Middle  East,  decision‐making  has  become  more 






such as  the Information and Decision Support Centre  that advises  the Egyptian cabinet. 
The Parliament is the final reference as regards approving foreign relations and treaties. 
 
Furthermore,  a  new  method  has  been  devised  by  which  direct  contact  is  made  with 
Egyptian public opinion regarding foreign policy issues, such as the Arab‐Israeli conflict 
regional  disarmament  and  other  fundamental  issues  which  are  of  importance  on  the 
national regional and international levels. The Public Opinion Poll Centre of the Cabinet 
Information and Decision Support Centre plays an important role in this regard through 
its  polling  activities  on  internal  and  international  issues.  To  carry  out  its  work, 
cooperation agreements have been signed with several centres in Spain, the US, Germany 
and other countries. Political parties, NGOs and  the media are also  involved  in dealing 
with foreign policy issues together with the Egyptian Council for Human Rights, headed 
by Dr Boutros Ghali, the former UN Secretary‐General. Thus Egyptian foreign policy has 
become  a  combination  of  institutional  and  democratic  models  of  decision‐making. 
Egypt’s  political  leadership  has  paved  the  way  for  the  Foreign  Ministry  and  other 





Egypt  has  played  and  still  plays  a  leading  role  in  supporting  Arab  policies,  foremost 
among which are  those concerning  issues such as  the Arab‐Israeli conflict,  Iraq and  the 










• Respecting  Pan‐Arab  treaties  such  as  the  Arab  League  Charter  and  the  joint  Arab 
defence treaty. 
• Mediating in disputes between Arab countries to regain peaceful Arab co‐existence. 




















strategy.  The  (ASC)  would  be  able  to  move  rapidly  to  take  definitive  decisions 
without being hampered by veto overrides. It would also have the power to follow up 
and implement its decisions. 
• The  creation  of  an  Arab  Parliament  which  would  add  legitimacy  to  the  League’s 











War  between Egypt  and  Israel  broke  out  in  1948 when  the  latter  occupied Palestinian 
territories.  After  wars  in  1956,  1967  and  1973,  a  visit  by  Egyptian  President  Sadat  to 
Jerusalem  led  to  the Peace Treaty of 1979, a year after  the Camp David Accords. Since 




East  is  the best  solution  for  the development of all parties. President Anwar El‐Sadat’s 
groundbreaking  trip  to  Israel,  the 1978 Camp David Accords and  the 1979 Peace Treaty 
represented a fundamental shift in the region’s politics, away from a strategy of military 
confrontation to one of peace as a strategic choice. Egypt was subsequently ostracised by 
the other Arab States and ejected  from  the Arab League  from 1979  to 1989, when  they 
approached  Egypt  to  resume  diplomatic  relations  and  returned  the  Arab  League’s 
headquarters  to  Cairo.  Dr  Esmat  Abdel  Mageed,  Egypt’s  Foreign  Minister,  was  then 













and  its  aggressive  policy  towards  civilians  and  its  attacks  and destruction  in Lebanon 






to  the  level of  ‘Interest Sections’. Relations have often been strained, with  Iran rejecting 
the Camp David Accords with Israel, Egypt supporting Iraq in its eight‐year conflict with 
Iran and the latter hailing Khaled El‐Islambulli, President Sadat’s assassin, as a religious 
hero,  with  both  a  street  and  mural  named  after  him  (although  later  substituted  by 
Mohamed Al‐Durrah,  the  Palestinian  12‐year  old  shot dead  by  the  Israeli  army  in  the 
invasion of Gaza). Iran also rejects Egypt’s close relations with the US and Europe. 
 
Despite  some unofficial dialogue  between  the  two  countries,  including  the  visit  of  the 
Iranian  Parliament’s  Speaker  Ali  Laregani  in  December  2009  and  his  meetings  with 
President Mubarak and other senior officials, resuming diplomatic relations is not feasible 





Egypt  has  always  maintained  relations  with  Europe.  In  the  1970s  Egypt  made  a 
considerable  effort  to  consolidate  its  ties with European  countries, both bilaterally  and 
regionally, and a cooperation agreement was signed in 1977 with the European Economic 
Community (EEC). Bilateral relations with European countries, especially in the political, 



























(1) Provide  an  appropriate  atmosphere  to  open  a  political  dialogue  to  allow  the 
development of strong relations between the two parties. 
(2) Prepare for the liberalisation of goods, services and capital. 
(3) Provide  support  for promoting balanced economic and  social  relations between  the 
two parties. 
(4) Contribute to Egypt’s economic and social development. 













(1) Strengthen  traditional  ties as well as common values, UN principles and democratic 
and human rights. 






















after  the  Barcelona  Process  was  launched  in  1995,  the  EU  is  still  seeking  a  successful 










Africa has been  a prime objective  for Egyptian  foreign policy  especially  since  the  1952 
revolution,  when  Egypt  mobilised  its  potential  for  achieving  the  liberation  and 
independence of the African countries then suffering under the yoke of imperialism. 
 
Following  the  independence of African  countries, Egypt  intensified  its  efforts  to group 
them  into a single body  to serve the  interests of the African people. This resulted  in the 





mechanism  for  the peaceful  resolution of disputes  in  the continent. Egypt established a 
centre  to  train African  cadres  to  resolve African  disputes  and  carry  out  peacekeeping 
operations  in  the  African  continent.  In  November  1995  it  played  host  to  a  summit  at 









areas  such  as  diplomacy,  development  studies,  medicine,  journalism,  police,  security, 
agriculture  and  information  Technology.  Scholarships  in  universities  are  granted  and 
experts sent to different African countries to provide technical assistance for development 








While  Egypt  has  a  senior  position  in  the OAU  through Ambassador Ahmed Haggag, 
Deputy Secretary General, it has also played a prominent role in establishing the African 







• Promoting  trade  and  playing  an  active  role  in  African  economic  organisation  (eg, 
Comesa and NIPAD). 
• Playing a role  in solving the  issue of African debt. Egypt has presented a number of 
proposals to write off part of the debt and to reschedule the remainder, while urging 






struggle  in  the  1950s  and  60s  against  foreign  imperialism.  Such  strong  ties  were 
manifested in the establishment of the Non‐aligned Movement masterminded by Egypt’s 
President Gamal Abdel Nasser along with  the  Indian Prime Minister  Jawaharlal Nehru, 
Ghana’s  Nkrumah,  Sukarno  of  Indonesia  and  Tito  of  Yugoslavia  to  fight  against  the 













increasing  trade  is being  fostered, while Egypt  is playing a  leading  role  in establishing 
Chinese‐Arab and Chinese‐African dialogue. 
 
Modern  Egyptian‐Indian  relations  go  back  to  the  contacts  established  between  Saad 
Zaghloul,  the Egyptian  leader, and India’s Ghandi regarding  the common goals of  their 
respective independence movements. In 1955, Egypt and India were among the founders 
of the Non‐Aligned Movement. In 1977 India described the visit of President El‐Sadat to 









Within  the  Egyptian  revolution  of  1952,  Egypt  and  the  US  became  linked  through 
President Nasser’s desire  to modernise  the Egyptian  army  and build  the High Dam  in 
Aswan.  The  US  was  initially  favourable  to  both  requests  and  also  supported  Egypt 
against the French, British and Israeli aggression in 1956. Nasser wanted to depend on the 
US to develop the country but a negative turn  in relations came about as a result of the 
withdrawal by  the US Secretary of State, John Foster Dulles, of aid for  the dam and  the 
Egyptian army. In reaction, Nasser’s ambitions switched over towards the Soviet Union, 
with which he  signed an agreement  to  supply Egypt with modern military equipment. 
Although  cooperation  with  the  Soviets  and  the  Eastern  Block  prospered,  Nasser  kept 
Egypt firmly in the non‐aligned camp. He had never been a communist beyond his desire 
to modernise  the  country. Until  the  collapse  of  the  Soviet Union,  the  communist  bloc 
considered Egypt  to be  firmly on  the  road  to  socialism, but  this was  fundamentally  at 




establish  a  permanent  peace  based  on  the  principle  of  land  for  security  for  both 
Palestinians and Israelis. 
 




This  led  to closer relations and a strategic alliance with  the US and  the consideration of 






the  US.  However,  inevitably,  there  were  differences,  especially  under  the  Bush. 
Administration in the US. 
 



















• Maintaing  Egypt  in  the  Arab  mainstream  to  maintain  its  regional  position  as  a 
powerful force in the area. 
• Combating religiously‐inspired terrorism. 
• Supporting the UN Non‐Proliferation Treaty (NPT), calling on Israel to join the treaty 
and to submit all its nuclear facilities to the IAEA Safeguards System. 
 
Ambassador Hussein El‐Kamel 
Senior Advisor for International Cooperation, Egypt 
 
 
 
